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ABSTRAKT

Kjo ndikon në zhvillimin e ngritjës së përformancës në ekonomi, eksport shkëmbimin
ndërkombtar, duke e ditur që në Kosovë ky nivel nuk është mjaft i ulët dhe kjo mënyrë e
ngritjës veqanarisht, konkretisht ndikon në ngritjen e eksportit, përmirësimin e vazhdueshëm
të standardit të jetesës ose rritjes së të ardhurave bruto reale.
Qëllimi në këtë punim është në ngritje e standardeve në Kosovë duke përfshirë institucionet,
infrastrukturën, stabilitetin makroekonomik, efikasitetin e tregut të punës sofistikimin e
biznesit dhe inovacionin si dhe përmirësimin e konkurrencës me faktorët që vendosin për
ndërmarrjet, investimet, teknologjinë në efikasitetin e prodhimit dhe cilësin e prodhimit.
Tregu financiar i fundit global ka theksuar rëndësinë kritike të tregjeve financiare për
funksionimin e ekonomive kombëtare. Investimi i biznesit është thelbësor për rritjen
ekonomike. Prandaj është e rëndësisë së veçantë që ekonomitë kërkojnë tregje financiare të
sofistikuara që mund ta bëjnë kapitalin në dispozicion për investimet e sektorit privat. Një
sektor efikas bankar dhe financiar gjithashtu siguron që sipërmarrësit të kenë akses në kapital
për firmat fillestare. Nga ana tjetër vendet me tregje efikase që janë të pozicionuar mirë për
të prodhuar përzierjen e duhur të produkteve dhe shërbimeve janë gjithashtu shtylla kurrizore
e aktivitetit të ardhshëm të biznesit. Produktiviteti i biznesit është i lidhur ngushtë me një
politikë të konkurrencës të shëndoshë dhe mjedis rregullator.
Ky studim miraton qasjen e konkurrencës së Porters për të vlerësuar tregun financiar dhe
efikasitetin e tregut në Kosovë. Ndikimi i këtyre dimensioneve të rëndësishme për
konkurrencën kombëtare bazohet në analizën sasiore dhe cilësore të të dhënave.
Ky punim realizohet përmes pyetsorit ku përfshihet analiza për matjen e konkurrueshmëris
dhe si të tillë kemi përdorur metodën e mbledhjës së të dhënave nga bizneset në Kosovë dhe
në fund të arrijmë të japim kontributintin në rekomandime për bizneset operuese.
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HYRJE
Lindja e diciplinës së menaxhimit strategjik është përgjigje ndaj këtij mjedisi dhe këtyre
sfidave. Pyetja dhe çështja esenciale e menaxhimit strategjik është se pse disa biznese
përformojnë më mirë e disa më keq. Biznesi në aspektin e menaxhimit strategjik shikohet
nga përspektiva të ndryshme: (a) si aktivitet i shpeshtuar në treg, (b) si koshetë e resurseve
apo (c) si rrjet i marrëdhënieve. Në bazën e këtyre premisave është e rëndësishme që të
trajtohet menaxhimi strategjik jo në kuadër të aktiviteteve të izoluara biznesore por një proces
i ndërlidhjes dhe marrëdhënies së vazhdueshme ndërmjet biznesit dhe mjedisit që e rrethon
– tregut, hisedarëve dhe dinamikave dhe institucioneve ekonomike dhe politike. Në Kosovë
është relevante ngase kjo ndikon në zhvillimin e ngritjës së përformancës në ekonomi, eksport
shkëmbimin ndërkomtar, duke e ditur që në Kosovë ky nivel nuk është mjaft i ulët dhe kjo
mënyrë e ngritjës së veqanarisht në ngritjen e eksportit përmirësimin e vazhdueshëm të
standardeteve të jetesës ose rritja e të ardhurave bruto reale.
Qëllimi në këtë punim është në ngritjen e standardeve në Kosovë duke përfshirë institucione,
infrastruktura, stabiliteti makroekonomik, efikasitetin e tregut të punës tregut, sofistikimin e
biznesit, inovacionin. Përmirësimin e konkurrencës me faktorët që vendosin për ndërmarrjet,
investimet, teknologjinë në efikasitetin e prodhimit dhe cilësin e prodhimit. Ky punim
realizohet përmes pyëtsorit të forumit ekonomik botëror nga e cila vetëm Kosova nuk
përfshihet për matjen e konkurrueshmëris. Konkurrenca është aftësia e një ekonomie për të
konkurruar në mënyrë të drejtë dhe të suksesshme në tregjet për mallra dhe shërbime të
tregtuara ndërkombëtarisht që lejon rritjen e standardeve të jetesës me kalimin e kohës.
Rezultatet kryesore në këtë punim arrihën nga të anketuarit të pyetsorëve poashtu nga
hulumtimet e marra nga të dhënat primare nga autor të huaj dhe nga vendet tjera Europiane
me zhvillim ekonomik se si arrijn ti përballojn konkurrueshmërsi dhe realizimit të një
ekonomie më efiqiente.
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2

SHQYRTIMI I LITERATURËS
Ekonomistët janë të mendimit që në treg ka një numër të ndryshëm të blerësve dhe shitësve.
Me këtë supozohet se shitësit kanë mundësinë ti shesin produktet e tyre tek konsumtor të
ndryshëm por në anën tjetër edhe konsumatorët kanë mundësinë të blejnë nga shitës të
ndryshëm. Nga kjo logjikë rezulton që kemi konkurrencë në treg dhe kjo mundëson që çmimi
të ndryshoj varësisht nga kërkesa dhe oferta. Pra kemi zëvendësim për secilin produkt – në
rast se një produkt bëhet i/e shtrenjtë blerësit kanë mundësi të zgjedhin nga oferta tjera më të
lira. Në një treg me shumë kërkesë dhe shumë oferta edhe shitësi por edhe blerësi kanë
mundësi të ndikojnë në çmim.
Mirëpo në disa industri nuk ka zëvendësime, ka mungesë konkurrence dhe si rezultat blerësi
nuk ka mundësi të ndikoj në çmim dhe nuk ka mundësi të bëj zgjedhje racionale. Këtë rast në
industri janë ekzistenca e monopolit dhe ekzistenca e oligopolit. Monopoli është një fenomen
i tregut që rezulton kur kemi vetëm një shitës në treg dhe me fjalë tjera një biznes i vetëm e
përbën tërë industrinë.
Bizneset mund të kenë synime të ndryshme apo disa në të njejtën kohë. Disa nga synimet e
bizneseve janë: (1) rritja e fitimit, (2) rritja e shitjeve, (3) ndjekja e interesit personal dhe (4)
kontributi ndaj mirëqeniës shoqërore. Rritja e fitimit është procesi i arritjes së fitimit më të
lartë përmes prodhimit dhe shitjes së mallërave dhe shërbimeve. Sipas kësaj logjike vendimet
e mbrendshme biznesore tentojnë që mbështesin këtë objektivë primare. Fitimi është
diferenca ndërmjet të ardhurave të përgjithëshme dhe kostos së prodhimit (F = SH –KP).
Rritja e shitjes është një synim biznesor përmes së cilës një biznes mundohet të shesa sa më
shumë mallëra dhe shërbime që është e mundur. Rritja e shitjeve jo domosdoshmërisht
përkthehet në rritje të fitimit. Mirëpo shumë biznese e zgjedhin këtë si objektivë me qëllim te
socializimit të produktit me tregun dhe konsumatorin.
Formulimi i strategjisë – përfshin një seri veprimesh duke filluar nga analiza e situatës, vetevlerësimi dhe analiza e konkurrentëve, skanimi i mbrendshëm dhe i jashtëm. Varëisht nga
gjetjet e vlerësimit atëherë duhet specifikuar objektivat të kufizuara në kohë. Kjo përfshin
draftimin e vizionit, misionit, objektivat e përgjithëshme të biznesit (financiare dhe
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strategjike), objektivat strategjike të njësive biznesore dhe objektivat taktike. Për të
funksionuar procesi i implementimit kërkohet që të ketë një konsistencë nga secili person në
organizatë duke përfshirë edhe menaxhmentin. Niveli i strategjisë së korporatës - ka të bëj
me përcaktimin dhe përzgjedhjen e bizneseve të ndërlidhura me të cilat korporata
pozicionohet në treg, kordinimin e portfoliove të ndryshme biznesore dhe zhvillimin e tyre.
Strategjia e korporatës trajton: (a) gjerësinë e shtrirjes së korporatës - a të zgjerohet me njësi
të reja biznesore, (b) menaxhimi i marrëdhënieve ndërmjet njësive biznesore – si mund të
kordinohet dhe ndërlidhen njësitë biznesore për të prodhuar vlerë dhe konkurrueshmëri të
shtuar, (c) praktika e menaxhimit të njësive biznesore – të centralizohet apo decentralizohet
udhëheqja e njësive biznesore. Niveli i strategjisë biznesore – Strategjizimi në nivel biznesor
ka të bëj me ndërtimin e një strategjie për njesinë apo linjën e prodhimit të një produkti të
caktuar (psh. IPKO Telefonike, IPKO Internet, IPKO Television).
Niveli i strategjisë funksionale – ky nivel strategjizimi ngjet në nivel departamentesh të
njësisë biznesore. Strategjia e këtij niveli merret më tepër me proceset dhe zingjirin e vlerës.
Strategjitë e departamenteve ndikojnë në zhvillimin e strategjisë biznesore. Në momentin kur
është formuluar strategjia biznesore atëherë njësitë funksionale zhvillojnë planet e veprimit
për të arritur objektivat e strategjisë biznesore (Muja, 2014).

2.1

Jefferi D. Seachs mbi rëndësinë e tregtisë se lirë në zhvilimin ekonomik

Askush nuk mund të parashikojë me saktësi se çfarë ka të ardhme. Por është e domosdoshme
që ne të kuptojmë qartë se pse tregtia e lirë është bërë një çështje e madhe dhe se si të zgjidhen
problemet që ka krijuar. Tregtia e lirë ka çuar në një shumicë të madhe të fituesve, por
gjithashtu shumë humbës brenda një vendi. Dhe kur politika e brendshme nuk arrin të
kujdeset për njerëzit që kanë humbur atëherë ju merrni një reagim politik si në SHBA dhe
Britani. Vendet duhet të qëndrojnë me tregti të lirë sepse kjo është e mirë për ta dhe botën
por gjithashtu duhet të kompensojnë humbësit në mënyrë që të përshtaten gjithashtu. (Sachs,
.Warner, and Fischer, 1995). Donald Trump kishte absolutisht të drejtë të thoshte se tregtia e
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lirë ka lënduar njerëzit - dhe kjo është ajo që i fitoi atij zgjedhjet. Ndërsa punëtorët e vërtetë
në mes të perëndimit kanë humbur vendet e punës ai gabimisht thotë se kjo është për shkak
se Kina ka qenë e padrejtë ose Meksika ka qenë e padrejtë por ky është një argument shumë
populist.
Shumë amerikanë ndjehen të viktimizuar kështu që ata do të fajësojnë Kinën në vend që të
fajësojnë politikën amerikane e cila është problemi kryesor.

2.2

Analiza e Jashtme

Eshtë esenciale për formulimin e strategjisë dhe njohjen me faktorët makro dhe mikro që
ndikojnë në biznes. Analiza e jashtme ka të bëj me njohjen me mjedisin e përgjithëshëm dhe
zhvillimet në industri ku biznesi [tenton] operon. Në analizën e jashtme strategët kryesisht
fillojnë të njihen me zhvillimet e përgjithëshme në treg dhe shoqëri e të cilat ndikojnë qoftë
drejtëpërdrejtë apo tërthorazi në biznes. Në përgjithësi faktorët në mjedin e përgjithëshëm
kategorizohen në 4 kategori (PEST Analiza) apo nganjëherë edhe në 6 kategori (PESTEL
Analiza). PEST Analiza buron nga shkurtesa e gjuhës angleze: P- Political, E- Economic, SSocial dhe T- Technological.
Por çka është me interes për biznesin të kuptoj përmes PEST Analizës?
Fillimisht në kuadër të P – zhvillimeve dhe gjendjes politike analiza tenton të kuptoj dhe
përgjigjet në disa pyetje: Si është situata politike sa i përket stabilitetit? Cilat janë politikat
tatimore ndaj bizneseve si ndikojnë ato në biznes? Cilat janë rregullat e tregtisë së jashtme?
Cilat janë politika e asistencës sociale dhe shtetit të mirëqenies?
Bën matjen e intenzitetit të konkurrencës ndërmjet bizneseve ekzituese. Sa më i lartë të jetë
intensiteti i rivalitetit ndërmjet konkurrentëve aq më e vogël mundësia për fitim. Faktorët
kryesor që ndikojnë në intenzitet të konkurrencës janë: (a) numri i madh i konkurrentëve, (b)
rritja e ngadalshme e industrisë, (c) kosto e lartë e foksuar, (d) mungesa e diferencimit, (e) hiset
strategjike dhe (f) kostoja e lartë e daljes nga tregu.
Hyrja në treg - mundësia për hyrje në treg shenjon mundësinë e [mos] 25 ekzistencës së
barrierave për të hyrë në industri. Kompanitë e kanë përgjithësisht të vështirë për të
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identifikuar konkurrentët mirëpo identifikimi i tyre është i rëndësishëm sepse ata mund të
rrezikojnë përqindjen e tregut të kompanive ekzistuese. Një arësye pse hyrjet e reja janë të
rëndësishme për konkurrentët është sepse ato zakonisht futen në treg me potencial të shtuar
prodhues. Në rast se nuk rritet kërkesa në industri atëherë hyrjet shkaktojnë ulje të cmimeve
dhe rënie të fitimit. Evidencat e viteve të fundit tregojnë që hyrjet e reja kryesisht synojnë
porcion të gjerë të tregut. Studimi i riskut dhe pasigurisë është bërë i rëndësishëm për shkak
të trendit në rritje të dështimit të ndërrmarrjeve të reja. Sipas Forbes (2013) rreth 50% e
ndërrmarrjeve të reja dështojnë që në dy vitet e para të operimit. Në anën tjetër edhe ide
tjera potencialisht inovative asnjëhere nuk futen në treg. Në këtë situatë ndërrmarrësit
ballafaqohen me riskun oportun – në rast të mos shfrytëzimit të dritares së mundësisë apo
riskun e humbjes së kapitalit në rast të veprimit.
Indeksi i Rritjes së Konkurrencës dhe Indeksi i Konkurueshmërisë së Biznesit. Ideja e
indeksit të ridoli nga besimi se niveli i duhur i produktivitetit dhe konkurrencës mund të
arrihet vetëm nga lidhja dhe forcimi i karakteristikave mikro dhe makroekonomike të
ekonomisë (Sala)
Duke supozuar që produktiviteti ka një karakter gjithëpërfshirës, GCI është krijuar në 12
shtyllat e mëposhtme: 1) institucione, 2) infrastruktura, 3) stabiliteti makroekonomik, 4)
shëndetësia dhe arsimi fillor, 5) arsimi dhe trajnimi i lartë, 6) , 7) efikasitetin e tregut të punës,
8) sofistikimin e tregut financiar, 9) gatishmërinë teknologjike, 10) madhësinë e tregut, 11)
sofistikimin e biznesit, 12) inovacioni. Konkurrenca në nivelin makroekonomik mund të
identifikohet me fuqinë konkurruese të vendit, e cila është aftësia për të ruajtur zhvillimin
afatgjatë ekonomik, duke bërë të mundur që ekonomia të përfitojë fitime nga bashkëpunimi
i ekonomisë ndërkombëtare (Muja, 2014).
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2.3

Teoria e Adam Smith-it

Bazohet në parimin e 'Laissez-Faire', e cila kërkon që shteti nuk duhet të vendosë ndonjë
kufizim në lirinë e një individi. Teoria e zhvillimit ekonomik qëndron mbi shtyllat e kursimit,
ndarjes së punës dhe shkallës së gjerë të tregut. Kursimi ose akumulimi i kapitalit është pika
fillestare e kësaj teorie. Ai besonte se "ka një sërë rregullash ose të drejta të drejtësisë dhe
ndoshta madje edhe të moralit në përgjithësi, të cilat janë ose mund të njihen nga të gjithë
njerëzit, përshëndetje ose arsye ose kuptim moral dhe që posedojnë një autoritet më të lartë se
ai e urdhërimeve të tilla të sovranëve njerëzorë dhe rregulloreve të zakonshme ligjore dhe
morale që mund t'i shkelin ato "Adam Smithi identifikoi 3 mënyra se si produktiviteti i punës
rritet nëpërmjet specializimit. Së pari rritja e aftësive të punëtoreve nëpërmjet asaj që e quajti
“të mësuarit duke bërë”. (Viner J, 1927).

2.4

Faktori kryesor që ndikon në zhvillimin e një ekonomie

Rritja ekonomike lidhet drejtpërdrejt me rritjen e përqindjes në GNP të një vendi. Në
kuptimin real, rritja ekonomike lidhet me rritjen e prodhimit kombëtar për frymë ose
produktin neto të një vendi që mbetet i vazhdueshëm ose i qëndrueshëm për shumë vite.
Rritja ekonomike mund të arrihet kur shkalla e rritjes së prodhimit të përgjithshëm është më
e madhe se norma e rritjes së popullsisë së një vendi. Për shembull në vitet 2005-2006, norma
e rritjes në GNP të Indisë ishte 9.1%, ndërsa norma e rritjes së popullsisë ishte 1.7%.
Në një rast të tillë rritja për kokë banori në GNP do të jetë 7.4% (= 9.1-1.7). Nga ana tjetër
nëse shkalla e rritjes së GNP dhe e popullsisë është e njëjtë atëherë rritja aktuale e GNP do të
jetë zero gjë që nënkupton se ka një rënie në të ardhurat për kokë banori.
Si rezultat nuk do të kishte rritje ekonomike.
Prandaj në një rast të tillë standardi i jetesës së njerëzve nuk do të përmirësohej edhe kur ka
një rritje në prodhimin e përgjithshëm të një vendi. Megjithatë një rritje e tillë është më e
mirë se stanjacioni i një ekonomie. Rritja ekonomike e një vendi mund të pengohet për shkak
të një numri faktorësh siç janë deficiti tregtar dhe ndryshimet në shpenzimet e organeve
qeveritare. Në përgjithësi rritja ekonomike e një vendi ndikohet negativisht kur ka një rritje
6

të ndjeshme të çmimeve të mallrave dhe shërbimeve.
2.5

Jared Dimod për përcaktuesit e zhvillimit ekonomik

Një nga njohuritë më të mëdha të ekonomisë ka të bëjë me fitimet nga tregtia. Ngushtë kjo
do të thotë që shoqëritë janë më mirë nëse secili përqendrohet në përparësitë relative dhe ata
shkëmbejnë mallra, njohuri dhe shërbime. Megjithatë unë e interpretoj këtë gjerësisht për të
kuptuar fitimet nga lëvizja e burimeve dhe njohurive në vende të ndryshme. Për shkak se
shumica e vendeve në Euroazi ishin në rajone të ngjashme klimatike dhe kishte mundësi për
lëvizje, tregti dhe shkëmbim. Por analiza e Diamantit për "konfliktin" do të mbulojë edhe botën
më pak paqësore të Uashingtonit ndërsa përpiqet të vlerësojë nëse Amerika moderne mund të
përballojë procesin e ndryshimit apo jo. “Do të ishte e parakohshme të them atë që bëj për
politikën amerikane por ajo që është e qartë është se polarizimi dhe jotoleranca në Amerikë
sot është më e madhe se në çdo moment të jetës sime”, thotë ai duke shtuar pyetje retorike
me gatishmëri profesioniste. (Dimond, 2013).

2.6

Teoria e Emmanuel Walerstein mbi varshmërinë historike

Bazuar në punën e Immanuel Wallerstein që studion formimin e sistemit botëror dhe ndarjen
e botës në tre nivelet hierarkike - qendrore, periferinë dhe gjysmë-periferi, ky artikull ka për
qëllim të shpjegojë Teoria e Botës Sistemit (TSM) Wallerstein, duke e bërë një
aggiornamento në vlefshmërinë e saj për të kuptuar strukturën e botës së sotme si dhe për të
kontrolluar shkallën në të cilën TSM është ende e vlefshme si një kategori analitike në
shoqërinë globale e sotme në marrëdhëniet e saj socio-politike dhe ekonomike. Kjo është
pikëpamja jonë që të gjithë teoria social, si ky Wallerstein duhet të kontribuojnë në të
kuptuarit e realitetit sidomos marrëdhëniet asimetrike e botën e globalizuar. (Sorinel, C,
2010).
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2.7

Acemoglu dhe Rodik mbi rëndësinë e institucioneve për zhvillim ekonomik

Ajo argumenton se institucionet mbështesin zhvillimin ekonomik përmes katër kanaleve të
gjera: përcaktimin e kostove të transaksioneve ekonomike, përcaktimin e shkallës së
përshtatshmërisë së kthimit në investime, përcaktimin e nivelit të shtypjes dhe shpronësimit
dhe përcaktimin e shkallës në të cilën mjedisi është i favorshëm për bashkëpunim dhe rritjen
e kapitalit social. Dëshmia rrjedh nga literatura nga krahasimi i vendeve dhe nga shembujt
në nivelin mikro. Institucionet përfshijnë për shembull kontratat dhe zbatimin e kontratave,
mbrojtjen e të drejtave pronësore, sundimin e ligjit, burokracitë qeveritare, tregjet financiare.
Ata megjithatë përfshijnë zakone dhe besimenormandarje sociale dhe tradita në arsim (të
ashtuquajturat institucione joformale). Institucionet formale zakonisht kanë tendencën të jenë
kristalizimi i institucioneve informale (Veri, 1990), sinorma shoqërore në sferat e gjinisë,
klasës dhe kastës për shembull përcaktojnë rregullat e pjesëmarrjes dhe përfaqësimit politik,
metodat e shkëmbimit ekonomik dhe përfshirjen e grupet në shoqëri. (Pateman, 1988).

2.8

Pikëpakmjet e Krugman dhe Venables

Në vitet e fundit ka pasur shqetësim në rritje mes shumë vëzhgues në vendet e përparuara
mbi ndikimin e globalizimit mbi aftësinë e tyre për të mbështetur standardet e larta të jetesës.
Nuk ka asgjë të habitshme për këtë ky interes - ose për ta vënë atë ndryshe ndoshta surpriza
është se u desh kaq shumë kohë për këtë interes të bëhet një shqetësim i zakonshëm brenda
ekonomisë. Pas të gjitha edhe një vështrim rastësor në hartë sugjeron se dallimet në zhvillimin
ekonomik janë të paktën të lidhura me lokacionin. Vendet afër ekuatorit kanë tendencë të
jenë më të varfër se ato në zonat e butë dhe për kokë banori të ardhurat në Evropë duket se
ndjekin një gradient poshtë në këndin veriperëndimor të kontinent. Është gjithashtu e qartë
se ekzistojnë dy pabarazi të mëdha rajonale në zhvillim brenda vendeve dhe shpesh një
tendencë e fort për popullsinë që të përqëndrohen pak në dendësi (dhe si çdo udhëtar mund
t'ju them në disa qytete të mëdha). Por vetëm kohët e fundit kanë përpjekjet për të shpjeguar
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modelet e tilla vendore bëhen subjekt i hulumtimit me një numër të madhe ekonomistëve.
(Krugman P, and Venables J., 2015).

2.9

Rëndësia e arsimit dhe kapitalit njerëzor në zhvillimin ekonomik sipas Mankiw dhe
Borro
Këto mund të përfshijnë shkollimin dhe edukimin e prindërve si dhe trajnimin në vendin e
punës dhe të mësimnxënies (p.sh., përvetësimin e aftësive përmes përvojës së punës) ose
aktiviteteve të tjera që ndihmojnë një person të vendosë aftësitë e tij ose të saj në përdorim
produktiv. Përveç kësaj ashtu si kapitali fizik, kapitali njerëzor mund të zhvlerësohet (pasi
njerëzit harrojnë atë që kanë mësuar dhe si aftësi të caktuara.
Megjithëse kapitali njerëzor përfshin marrjen e njohurive, ai ndryshon në një aspekt nga
njohuritë abstrakte, si një shpikje ose një dizajn. Kapitali njerëzor është një e mirë private në
atë që është e lidhur me një person dhe prandaj është rival dhe i përjashtueshëm. (Cooray,
2009).

2.10 Pikepamja e Christensen në ndikimin e teknokogjisë në ekonomi

Christensen përshkruan dy lloje të teknologjive: teknologjitë mbështetëse dhe teknologjitë
shkatërruese. Mbështetja e teknologjive janë teknologji që përmirësojnë performancën e
produktit. Këto janë teknologji që janë të njohura nga kompanitë më të mëdha; teknologjitë
që përfshijnë përmirësimin e një produkti që ka një rol të vendosur në treg. Shumica e
kompanive të mëdha janë të aftë të kthejnë sfidat e mbështetjes së teknologjisë në arritje.
Christensen pretendon se kompanitë e mëdha kanë probleme që kanë të bëjnë me teknologjitë
shkatërruese. Teknologjitë shkatërruese janë "inovacione që rezultojnë në performancë më të
keqe të produktit së paku në afatin e afërt". Ata zakonisht janë "më të lirë, më të thjeshtë, më
të vegjël dhe shpesh më të përshtatshëm për t'u përdorur". Teknologjitë shkatërruese ndodhin
më rrallë por kur e bëjnë këtë ato mund të shkaktojnë dështimin e kompanive shumë të
suksesshme të cilët janë të përgatitur vetëm për mbështetjen e teknologjive. Për më tepër
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firma duhet të zhvillojë shpejt teknologjinë e re për të konkurruar me firma më të vogla dhe
më të lëvizshme duke ruajtur biznesin e saj kryesor. (MIT, 2018).

2.11 Pikëpamjet e Schumpeter mbi shkatërrimin kreativ

Shkatërrimi krijues i referohet inovacionit të pandërprerë të produktit dhe procesit me të cilën
njësitë e reja të prodhimit zëvendësojnë ato të vjetruara kjo procesi i ristrukturimit përshkon
aspektet kryesore të ecurisë makroekonomike jo vetëm rritje afatgjatë por edhe luhatje
ekonomike, përshtatje strukturore dhe funksionimin e tregjeve të faktorëve. Për një kohë të gjatë
procesi i krijimtarisë shkatërrimi përbën mbi 50 përqind të rritjes së produktivitetit. Në biznes
frekuenca e çiklizmit ristrukturimi zakonisht bie gjatë recesioneve dhe kjo shton një kosto të
rëndësishme për rëniet. Pengesat në procesin e shkatërrimit krijues munden kanë pasoja të
rënda makroekonomike afatshkurtra dhe afatgjata. Shkatërrimi krijues i referohet
mekanizmit të pandërprerë të produktit dhe procesit të inovacionit nga të cilat njësitë e reja
të prodhimit zëvendësojnë ato të vjetëruara. Schumpeter përshkruan shkatërrimin krijues si
"proces i mutacioneve industriale që vazhdimisht revolucionarizojnë strukturën ekonomike
nga brenda duke shkatërruar vazhdimisht një të vjetër duke krijuar pa ndërprerje një të re".
(Caballero, 2004).

2.12 Weber në rolin e protestantizmit në kapitalizem

Etika Protestante e Max Weberit dhe Shpirti i Kapitalizmit është një studim i marrëdhënies
mes etikës së protestantizmit asketik dhe shfaqjes së frymës së kapitalizmit modern. Weber
argumenton se idetë fetare të grupeve të tilla si kalvinistët luajtën një rol në krijimin e frymës
kapitaliste. Weber vëzhgon së pari një korrelacion midis të qenit protestant dhe duke u
përfshirë në biznes dhe deklaron qëllimin e tij për të eksploruar fenë si një shkak të mundshëm
të kushteve ekonomike moderne. Ai argumenton se fryma moderne e kapitalizmit e shikon
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fitimin si një fund në vetvete dhe duke ndjekur fitimin si të virtytshëm. Karakteri i tij i
katolicizmit si mungesë në disiplinën e zakonshme dhe si një retardues dhe jo një ndikim
stimulues mbi zhvillimin modern ekonomik siguroi armiqësinë e shumë historianëve katolikë
dhe analiza e tij e protestantizmit duke theksuar rolin e sekteve puritane (ndikimi i të cilit është
i lidhur me "kafazin e hekurt" të kulturës moderne), nuk ka të ngjarë të përmbushë një
mirëpritje universale nga mendimtarët protestantë "kapitalizmi" afat ishte i diskutueshëm në
vetvete: shumë prej tyre ishin dhe disa ende janë të prirur për të argumentuar se nocioni nuk
ka aplikim të dobishëm ekonomik histori (Weber, 2019).
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DEKLARIMI I PROBLEMIT
Bazuar në shumë hulumtime empirike është dëshmuar se NVM-të, kanë një shkallë më të
lartë të dështimit apo mbylljes së biznesit. Në bazë të raportit të Ministrise së Tregtisë dhe
Industrisë (MTI) në Kosovë një numër i konsiderueshem i bizneseve fillestare nuk po mund
të mbijetojnë dhe të zhvillohen në treg si pasojë e së cilës nuk po prodhohet punësim dhe
zhvillim ekonomik. Kjo lidhet me kushtet e vështira për të bërë biznes në Kosovë e që mund
të cilësohet ambient ekstrem për zhvillimin e biznesit dhe rritjen e ndërmarrjeve apo arritjen
e pjekurisë në treg shkaku i disa faktorëve ndikues në tregun biznesor. Më lartë veqse u
shqyrtua njëri nga faktorët kryesorë që vështirëson tregun e NVM-ve në Kosovë të cilin ne e
kemi marrë për qëllim ta analizojmë pra kemi të bëjmë me rolin efiqiencës në ndërmarrjet e
vogla dhe të mesme dhe qështja e ngritur është se a ekziston me të vërtetë ndikim i efiqiencës
në shuarjen apo arritjen e pjekurisë së bizneseve në treg.
Në figurën më poshtë mund të shihet ecuria e sektorit të bizneseve konkretisht krijimin e
ndërnarrjeve të reja dhe atyre të shuara ndër vite. (Agjencia e Statistikave të Kosovës),
(Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë, 2018).

Figura 1. Numri i ndërmarrjeve të regjistruara dhe atyre të shuara
gjatë viteve. Burimi: (Agjensia e Statistikave të Kosovës),
(Reporteri Statistikor mbi ndërmarrjet Ekonomike të Kosovë).
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Si pasojë e vështirësive dhe pengesave në kategorinë e NVM-ve, ato janë detyruar të shuajnë
aktivitetin e tyre afarist. Ndër vështirësitë më të shpeshta me të cilat ballafaqohen bizneset
në aktivitetin e tyre ditore operacionale është energjia elektrike, infrstruktura jo adekuate,
konkurrenca jo lojale, mungesa e sundimit të ligjit, si dhe niveli i lartë i taksave. Shuarja e
bizneseve duhet të jetë sinjal për institucionet kosovare sepse me shuarjen e bizneseve po
shuhen shumë vende të punës çka ndikon edhe në rritjen e shkallës së varfërisë në vend.
Bazuar në shumë ekspert të ekonomisë fokus të veçantë i vëhet politikave fiskale për arsye
që është një prej elementeve më të rëndësishme të një biznesi këtë mund ta kuptojmë më mirë
kur shqyrtojmë ndryshimet e struktures së politkës fiskale në vendin tonë me qëllim që të
mund të ndikojë në përmirësimin e fushës së biznesit. Pra politkat fiskale luajn një rolë të
rëndësishem në hapat e një biznesi.
Gjatë kërkimit të përgjigjes së kësaj pyetje parashtrohen dy hipoteza:
H0 efiqienca ndikon në suksesin apo mossuksesin e NVM-ve.
H1 efiqienca nuk ndikon në suksesin apo mossuksesin e NVM-ve.
Pra qëllimi i këtij hulumtimi është që të vendos një ndërlidhje logjike dhe funksionale në mes
rëndësisë së politikës fiskale dhe ecurisë së një ndërmarrje. Përmes kësaj do mundohemi që
të arrijmë në njërën prej hipotezave të parashtruara më lartë.
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4

METODOLOGJIA E HULUMTIMIT

Gjatë këtij hulumtimi do të shfrytëzohen metodologjitë bashkohore, shkencore, statistikore si
dhe metodat krahasuese. Hulumtmi është realizuar në komunat e ndryshme të Kosovës. Janë
dërguar pyetësor ndërmarrësve të ndryshëm në sektorie të ndrydshëm.
Metodologjia dhe metodat e përdorur janë:
Deduksioni – kjo metodëna mundëson që të arrijmë synimet e hulumtimit duke filluar nga e
përgjithshme dhe duke arritur cakun e synuar pra të veçantën. Në këtë rast është studiuar dhe
është analizuar funksionimi i politikës fiskale i cili aplikohet në shumicën e shteteve të botës
në përgjithësi dhe si fokus i veçantë ka qenë analizimi i efiqiencës dhe ndikimi i tyre në
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.
Desktriptive – këtu janë mbledhur material dhe raporte të ndryshme që janë marrë me
studimin e politikave fiskale në përgjithësi e në veçanti me tatimin në Kosovë. Në këtë rast
është përdorur literaturë nga autorë të ndryshëm të brendshëm dhe të jashtëm raporte, studime
nga agjensi të ndryshme dhe hulumtime të publikuara nga organizata që merren me studime
të kësaj sfere.
Analiza komparative – materialet e përdorura në këtë punim janë analizuar si dhe janë
krahasuar me njëri tjetrin me qëllim që të jemi sa më objektiv në hulutmin e bërë. Për të arritur
në përfundim sa më të saktë kemi perdorur edhe programin SPSS për analizimin e të dhënave.
Të dhënat e grumbulluara gjatë hulumtimit do të duhet të vertetojnë apo të refuzojnë logjiken
e menduar paraprakisht (Hipotezat H0 dhe H1).
Realizimi i anketës – Anketa është realizuar në mes menaxherëve në mënyrë indirekte
përmes pyetësorit të përgaditur me pyetjet përkatëse rreth temës
Pyetësorët u janë dërguar më datën 10.07.2019, dhe pyetësori i fundit i pranuar është më
datën 30.08.2019.
Realizimi i hulumtimit është bërë në komunat e ndryshme të Kosovës, ku u është dërguar
nga një pyetësor për secilin biznes.
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REZULTATET
Duke u bazuar nga marrja e të dhënave nga pyetsorët në kompanit e sektorve të ndryshem në
7 qytetet e Kosovës përfshirë: Prishtinë, Vushtrri, Gjakovë, Pejë, Gjilan, Ferizaj, Prizeren të
cilat janë përpunuar nga programi SPPS dhe mbledhja e të dhënave në ndikimin e efiqiencës
së tregut në konkurrueshmeri janë të paraqitura më poshtë në formë të shkrimit dhe tabela të
cilat janë analizuar dhe përpunuara. Megjithatë analiza më e detajuar është e përshkruar më
poshtë tek pjesa e diskutimeve dhe rekomandimeve të cilat janë bazuar në rezultatet e
nxjerrura nga ky hulumtim.

Tabela 1. Konkurrenca e Brendshme (SPSS)
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Burimi: (Mbledhja e të dhënave në SPSS të bazuara nga Pyetësori Raporti Global i
Konkurrueshmërisë i përpiluar nga Forumi Botëror 1979).

Tabela 2. Metodat (SPSS)
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6.1

DISKUTIME DHE KONKLUZIONE

Diskutime

Marr parasysh që konkurrenca është aftësia e një ekonomie për të konkurruar në mënyrë të
drejtë dhe të suksesshme në tregjet për mallra dhe shërbime të tregtuara ndërkombëtarisht
është e domosdoshme rritja e standardeve të jetesës me kalimin e kohës.
Ndikimi në zhvillimin e ngritjës së përformancës në ekonomi, eksport shkëmbimin
ndërkomtar, duke e ditur që në Kosova ky nivel nuk është mjaft i ulët dhe kjo mënyr e ngritjës
veqanarisht duhet të arrihet duke ngritur eksportin duke bërë përmirësim e vazhdueshëm të
standardeve të jetesës ose rritje e të ardhurave bruto reale e që kjo në pergjithesi arrihet duke
operur në mënyrë efektive bizneset që të kontribojnë në pergjithësi në efikasitet të tregut ku
ato operojnë.
Megjithatë qëllimi është në ngritjen e standardeve në Kosovë por si do të arrihej kjo?, kjo
arrihet duke përfshirë institucione, infrastrukturën, stabilitetin makroekonomik, efikasitetin
e tregut të punës, sofistikimin e biznesit inovacionin, Përmiresimin e konkurrencës me
faktoret që vendosin për ndermarrjet, investimet, teknologjinë në efikasitetin e prodhimit, dhe
duke ndikuar në rritjen e cilësisë së prodhimit.
Duke marrë për bazë përgjigjet në këtë punim nga të anketuarit, poashtu nga hulumtimet e
marra nga të dhënat primare nga autor të huaj dhe nga vendet tjera Europiane me zhvillim
ekonomik se si arrijne ti përballojne konkurrueshmërine dhe reflektuar në nje ekonomie sa
më efiqiente në treg. Kjo është prioritet edhe në një vend si Kosova. Kjo sepse në kuadër të
Forumit Ekonomik Botëror në të cilën nuk përfshihet Kosova dhe këtu jam përqendruar në
deklarimin e ndikimit të efiqiences së tregut në konkurrueshmeri në tregun e Kosovës.
Mbledhja e të dhënave ka kërkuar ekspertizë të gjerë për arsye se Kosova ka pasur sfida në
mbledhje të të dhënave. Edhe kur janë mbledhur të dhënat statitike kanë munguar të dhënat
dinamike. Këtu jam munduar për ta tejkaluar këtë sfidë përmes realizimit të studimit dhe
plotësimit të indeksit. Ky punim kontribon në hedhjen në siperfaqe të ndikimit të zhvillimit të
sektorit financiare dhe efiqencës së tregut. Kjo ndihmon që të bëhen qasja krahasimore në
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raport me vendet e tjera duke mos anashkaluar edhe tregun mbrenda Kosovës poashtu kjo
mundëson intensifikimin e debatit shoqëror mbi orienitmin e ndërhyrjeve në ekonomi dhe
zhvilslim.
Tregu i punës në Kosovë është duke formësuar institucionet dhe politika përkatëse. MPMS
po bëhet një aktor evident në ndërtimin e këtyre politikave. Kuadri bazik ligjor është në
kompletim e sipër. Ndonëse një numër çështjesh praktike nuk mbulohen nga legjislacioni
aktual nga këndvështrimi i një ekonomie në tranzicion thjeshtësia e tij mund të paraqitet si
një karakteristikë me efekt pozitiv në tregun e punës. Ligji Themelor i Punës është kryesisht
një dokument bazë që parashikon standarte të njohura si mosdikriminimi, ndalimin e punës
së detyruar, javën 40 orëshe të punës, moshën minimale për punë, formën e kontratës së
punës, mbarimin i kontratës së punës si dhe disa rregulla që kanë të bëjnë me detyrimin social
të ndërmarrjeve kundrejt punëtorëve të saj.
Nga analizimi dhe krahasimi i gjithë katij hulumtimi pranohet hipoteza e prashtruar H0.
H0 – Efiqienca e tregut ka ndikim në suksesin apo mossukesin e NVM (Pranohet),
H1- Efiqienca e tregut nuk ka ndikim në suksesin apo mossuksesin e NVM. (Nuk
pranohet).

6.2

Rekomandime

Një çështje urgjente është edhe konsolidimi i sistemit informativ të tregut të punës. Ministria
nxjerr statistika mujore rreth të papunëve të rregjistruar dhe aktivitetin e zyrave të punës
(ndërmjetësim dhe trajnim). Megjithatë nuk ekzistojnë statistika për trendet e punësimit dhe
papunësisë në bazë të një sistemi periodik të anektimit të familjeve. Këto anketa duhet të
regjistojnë aktivitetin ekonomik të popullatës dhe të sigurojnë informacion për hartimin e
politikave të përshatshme të punësimit. Krijimi i vendeve të lira të punës duhet të jetë në
fokus të krijuesve të politikave dhe strategjisë së zhvillimit të Kosovës. Krijimi i një rrethine
tërheqëse për investimet është mëse i nevojshëm me qëllim të zvoglimit të normës së lartë të
papunësisë si dhe krijimit të përspektivës së punësimit për gjeneratat e reja që hyjnë në tregun
e punës. Qeveria duhet të krijojnë strategjinë e zhvillimit politikën përkatëse të punësimit dhe
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të vlerësojnë se në çfarë mase politikat ekonomike ekzistuese janë në përputhshmëri me këtë
qëllim primar. Në harmoni me hulumtimet tona paraprake ne rekomandojmë: (I) Përmirësime
të mëtutjeshme në politikën e tatimeve (lehtësime për importin e pajisjeve dhe inputeve për
bujqësi dhe agroindustri) (II) Kushte më të mira për kredi për NVM-të dhe bizneset familjare
(III) Eliminimi i pengesave në tregti me vendet fqinje (IV) Lansimi i një programi atraktiv
për tërheqjen e investimeve të jashtme 2. Është e nevojshme të përkrahen aktivitetet e
Ministrisë për Punë dhe Çështjeve Sociale në zgjerimin e kapaciteteve implementuese lidhur
me koordinimin e aktiviteteve të akterëve relevant në krijimin e institucioneve dhe politikave
të tregut të punës: (I) Sigurimi i asistencës teknike në zgjerimin e kapaciteteve brenda
Ministrisë, zyrave të punësimit dhe qendrave trajnuese. (II) Zhvillimi i legjislacionit të punës
dhe fuqizimi i inspektimit të punës. (III) Zhvillimi i programeve të trajnimit të bazuara në
kërkesën e tregut – në bashkëveprim më të madh me punëdhënësit dhe në kooperim me
shoqatat e biznesit. (IV) Zhvillimi i fushatës promovuese për afirmimin të rolit të zyrave të
punës procesin e ndërmjetësimit në punësim dhe zhvillimin e karrierës. (V) Targetimi dhe
sigurimi i trajnimit profesional për grupe dhe segmente specifike të të papunëve (gra, të rinjë,
të papunësuarit në vise rurale, urbane, etj). 3. Reforma dhe zhvillimi në sistemin edukativ
duhet të niset nga nevojat e tregut të punës në Kosovë dhe në Bashkimit Evropian. Është
mëse i nevojshëm koordinimi dhe kooperimi në mes shkollave të mesme dhe Universitetit me
zyrat e punësimit, duke u fokusuar më tepër në zhvillimin e karierës dhe aftësitë për kërkimin
e punës. Ndërtimi i modaliteteve dhe parametrave përkatës për matjen e cilësisë së rezultateve
të institucioneve të shkollimit duhet konsideruar si element kyç në reformën e tërsishme të
sistemit të edukimit. 4. Ne rekomandojme se implementimi i instrumenteve të tregut të punës:
(a) paga minimale; (b) beneficionet për të papunësuarit; (c) tatimet dhe kontributet nga paga
për të papunët, duhet të analizohen me kujdes në kontekst të kufizimeve buxhetore.
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8

APENDIKSI
Çfarë ështe Raporti Global i Konkurrueshmërisë?
I lansuar në vitin 1979, Raporti Global i Konkurrueshmërisë i përpiluar nga Forumi Botëror
Ekonomik është i njohur gjerësisht si vlerësimi kryesor i konkurrueshmërisë në botë duke
përfshirë më shumë se 140 shtete.

I. Në lidhje me kompaninë tuaj
1.01 Në cilin shtet, krahinë dhe qytet punoni aktualisht?
Vendi:
Shteti/Krahina:
Qyteti:
1.02 Në cilin vend gjenden zyret qendrore të kompanisë suaj?
Vendi:
1.03 A jeni qytetar i vendit në të cilin aktualisht punoni?
Po
Jo
1.04
A keni plotësuar Pyetësorin e Opinionit Ekzekutiv (Executive Opinion Survey)
ndonjëhere?
Po
Jo
1.05 Cili është numri i përafërt i punëtorëve në kompaninë tuaj?
<50
50 –150
151–500
501–1,000
a. Në vendin tuaj:
b. Globalisht:
1.06 Ju lutem shënoni (afërsisht) përqindjen e kompanisë suaj që është: Pronë e
sektorit privat vendor:
%
Pronë shtetërore: Pronë e huaj:
%
% 1,001–5,000
> 5,000
1.07 Cili është aktiviteti kryesor i kompanisë suaj (ju lutem zgjedhni vetëm një përgjigje):
Bujqesi
Industria prodhuese
Industria
jo-prodhuese
Shërbime
Tjetër,
ju lutem specifikoni:
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8.1

Faktorët më problematikë të të bërit biznes
2.01 Nga lista më poshtë ju lutem zgjedhni 5 faktorët më problematikë të të bërit biznes në
vendin tuaj dhe radhitni këta pesë faktorë nga 1 (më problematiku) deri në 5:
a.

Qasja e kufizuar në financa

i.Jostabiliteti qeveritar

b.
c.

Rregullat e punësimit
Rregullat e transaksioneve ndërkombetare

j.Krimi dhe vjedhjet
k.Korrupsioni

d.
Infrastruktura jo-adekuate
tatimore
Byrokracia qeveritare jo-efektive
e.

l.Rregullat komplekse
m.
larte i

Niveli i

tatimeve
f.

Fuqia punetore e pakualifikuar
n.
Inflacioni/Ngritja e çmimeve
Etika e varfër e fuqisë punëtore
o.
Shëndeti
publik
h.
Ndryshimi i shpeshte i politikave
p.
Kapaciteti i vogel inovativ
Instruksione për seksionet III deri XIV
Shumë nga pyetjet kërkojnë të nënvizoni një nr.
në një kuti, sipas mendimit
tuaj (duke). Nëse
ju nuk doni t’i përgjigjeni ju lutem e lini të zbrazët. Shumica e pyetjeve paraqiten sipas
formatit në vijim:

g.

8.2

10.18 Në vendin tuaj në çfarë mase është e mbrojtur pronësia intelektuale?
Aspak

8.3

Në masë të madhe

Infrastruktura
3.01 Si e vlerësoni gjendjen e përgjithshme të infrastrukturës (p.sh. transporti,
komunikimi dhe energjia) në vendin tuaj?
Jashtëzakonisht e pazhvilluar – ndër më të këqijat në botë
Gjithëpërfshirëse dhe
efiçiente – ndër më të mirat në botë
3.02 Në vendin tuaj, si është cilësia (përhapja dhe kushtet) e infrastrukturës së
transportit për pikat në vijim:
Jashtëzakonisht e varfër – ndër më të këqijat në botë
a. Rrugët
b. Hekurudhat
c. Aeroportet
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d. Portet detare (për vendet pa dalje në det: ju lutem vlerësoni qasjen në portet detare)
3.03 Në vendin tuaj sa efiçiente (p.sh. frekuenca, përpikmëria, shpejtësia, çmimi)
janë shërbimet e mëposhtme të transportit?
Jashtëzakonisht joefiçiente – ndër më të këqijat në botë
a. Transporti rrugor (autobusët, taxi-t),
b. Shërbimet hekurudhore,
c. Shërbimet e transportit ajror,
d. Shërbimet e porteve detare (tragete, anije),
(për vendet pa dalje në det: ju lutem vlerësoni qasjen në portet detare).
8.4

Teknologjia
4.01 Në vendin tuaj, në çfarë mase janë të disponueshme teknologjitë më të fundit?
Aspak
Në masë të madhe
4.02 Në vendin tuaj, në çfarë mase TIK (Teknologjitë e Informacionit dhe
Komunikimit) mundëson qasje në shërbimet bazike për të gjithë individët (p.sh.
shëndetësia, edukimi, shërbimet financiare, etj.)?
Aspak

Në masë të madhe

4.03 Në çfarë mase investimet e huaja direkte sjellin teknologji të re në vendin tuaj?
Aspak
Në masë të madhe
4.04 Në vendin tuaj në çfarë mase TIK (Teknologjia e Informacionit dhe
Komunikimit) mundëson modele të reja biznesore?
Aspak
Në masë të madhe
4.05 Në vendin tuaj, në çfarë mase e përdorin TIK-un bizneset në transaksionet e tyre
me biznese të tjera?
Aspak

Në masë të madhe

4.06 Në vendin tuaj, në çfarë mase e përdorin internetin bizneset, për shitjen e të
mirave dhe shërbimeve të tyre tek konsumatorët?
Aspak

Në masë të madhe

4.07 Në vendin tuaj, në çfarë mase TIK mundëson modele të reja organizative (p.sh.
ekipe virtuale, punë nga shtëpia) brenda kompanive?
Aspak

Në masë të madhe
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4.08

Në vendin tuaj sa përdoren rrjetet sociale (p.sh. Facebook, Tëitter, LinkedIn)?

Aspak

Përdoren jashtëzakonisht shumë

4.09 Në çfarë mase ka qeveria një plan të qartë implementimi për shfrytëzimin e TIK,
për përmirësimin e konkurrueshmërisë së përgjithshme të vendit?
Aspak – nuk ka asnjë plan
Masë të madhe – ekziston një plan
1
2 3 4 5 6 7
shumë i
qartë
4.10
Në vendin tuaj në çfarë mase ndikon përdorimi i TIK nga ana e qeverisë, në
përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të saj ndaj popullësisë?
Aspak

Në një masë të madhe

4.11 Sa të zhvilluara janë ligjet e vendit tuaj, në lidhje me përdorimin dhe
shfrytëzimin e TIK-ut (p.sh., e-commerce, nënshkrimet dixhitale, mbrojtja e
konsumatorit)?
Aspak të zhvilluara
Jashtëzakonisht të zhvilluara
4.12 Në vendin tuaj sa e suksesshme është qeveria në promovimin e përdorimit të TIK?
Aspak e suksesshme
Jashtëzakonisht e suksesshme
4.13 Në vendin tuajnë çfarë mase bizneset i adoptojnë teknologjitë më të fundit?
Aspak e suksesshme
Jashtëzakonisht e suksesshme
5.01 Në vendin tuaj, në çfarë mase e pengojnë shërbimet financiare (p.sh. sigurimi,
kreditë, financat tregtare), aktivitetin biznesor?
Pengon biznesin në masë të madhe

Aspak

1234567

5.02 Në vendin tuaj në çfarë mase sektori financiar siguron produkte dhe shërbime
që plotësojnë nevojat e bizneseve?
Aspak

Në një masë të madhe

5.03 Në vendin tuaj si e vlerësoni saktësinë (sigurinë) e bankave?
Jashtëzakonisht të ulët – bankat mund të kërkojnë rikapitalizim

1234567

Jashtëzakonisht të lartë – bankat janë përgjithësisht të sigurta me pasqyra financiare
korrekte
5.04 Në vendin tuaj sa është lehtë që bizneset të marrin një kredi bankare?
Jashtëzakonisht vështirë

Jashtëzakonisht lehtë
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5.05 Në vendin tuaj sa është lehtë për ndërmarrësit e bizneseve “start-up” të cilët
kanë projekte inovative por me risk, të marrin financim të kapitalit?
Jashtëzakonisht vështirë
Jashtëzakonisht lehtë
5.06 Në vendin tuaj në çfarë mase kompanitë mund të mbledhin para përmes lëshimit
të aksioneve apo obligacioneve në tregun e kapitalit?
Aspak
Në masë të madhe
5.07 Në vendin tuaj në çfarë mase rregullatorët sigurojnë stabilitet të sektorit financiar?
Aspak
Në masë të madhe
5.08 Në vendin tuaj sa të fortë janë auditimet financiare dhe standardet e raportimit?
Jashtëzakonisht të dobëta
Jashtëzakonisht të forta
5.09 Në vendin tuaj në çfarë mase mbrohen interesat e aksionarëve pakicë nga
sistemi ligjor?
Aspak të mbrojtura
Plotësisht të mbrojtura
5.10 Në vendin tuaj në çfarë mase munden ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (SMEs)
të qasen në mjetet financiare për të cilat kanë nevojë për operacionet e tyre biznesore,
përmes sektorit financiar?
Tregtia e jashtme dhe investimet
6.01 Në vendin tuaj në çfarë mase barrierat jo-tarifore (p.sh. shëndeti dhe standardet e
produkteve, kërkesat teknike, etj.), e limitojnë aftësinë e të mirave të importuara të
konkurrojnë në tregun vendor?
Limitojnë fuqishëm

Nuk e limitojnë aspak

6.02 Në vendin tuaj, sa efiçiente janë procedurat doganore (që lidhen me hyrjen dhe
daljen e mallrave)?
Jashtëzakonisht joefiçiente

Jashtëzakonisht efiçiente

6.03 Në vendin tuaj, sa efiçiente janë ndryshimet ndërmjet mënyrave të ndryshme të
transportit të mallrave (p.sh. nga porti në hekurudhë ose nga aeroporti në rrugë)?
Jashtëzakonisht joefiçiente

Jashtëzakonisht efiçiente

6.04 Në vendin tuaj, sa e përhapur është pronësia e huaj e kompanive?
Jashtëzakonisht e rrallë

Jashtëzakonisht e përhapur
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8.5

Konkurrenca e brendshme
7.01 Në vendin tuaj, sa është intensive konkurrenca në tregun e brendshëm (vendor)?
Aspak intensive

Jashtëzakonisht intensive

7.02 Në vendin tuaj, sa konkurruese është dispozita e shërbimeve të mëposhtme:
Aspak konkurruese
1 2 3 4 5 6 7 Jashtëzakonisht
konkurruese
a. Shërbimet profesionale (shërbimet ligjore kontabiliteti, inxhinieria, etj.)
b. Shërbimet me pakicë
c. Sektori i rrjetave
(telekomunikimi, shërbimet komunale, postare, transporti, etj.)
7.03 Në vendin tuaj, në çfarë bazohen blerësit kur marrin vendime për blerje?
Bazohen vetëm në çmimin më të ulët
1 2 3 4 5 6 7
Bazohen në atributet e sofistikuara të performancës
7.04

Në vendin tuaj, sa të shumtë janë furnitorët lokalë?
Kryesisht jo-ekzistentë
Jashtëzakonisht të shumtë

7.05 Në vendin tuaj, si e vlerësoni cilësinë e furnitorëve lokalë?
Jashtëzakonisht cilësi e dobët
Jashtëzakonisht cilësi e lartë
7.06 Në vendin tuaj, sa efektive janë politikat anti-monopol në sigurimin e një
konkurrence të ndershme?
Aspak efektive

Jashtëzakonisht shumë efektive

7.07 Në vendin tuaj, si e karakterizoni aktivitetin korporativ?
Dominuar nga disa grupe biznesi
1 2 3 4 5 6

7

Përhapur në mesin e shumë firmave
7.08 Në vendin tuaj, sa të përhapura janë grupet e zhvilluara (koncentrimi gjeografik
i firmave, furnitorët, prodhuesit e produkteve dhe shërbimeve të ngjashme dhe
institucionet e specializuara në një fushë të caktuar)?
Jo-ekzistuese

Të përhapura në shumë fusha
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7.09 Në vendin tuaj sa vlerësoni ju se aktiviteti ekonomik është i padeklaruar apo i
paregjistruar?
Shumica e aktivitetit ekonomik është
1 2 3 4 5 6 7
Shumica e aktivitetit ekonomik është e padeklaruar/paregjistruar
8.6

Operacionet biznesore dhe inovacioni
8.01
Në çfarë bazohet avantazhi konkurrues i kompanive të vendit tuaj në tregje
ndërkombëtare?
Kryesisht bazuar në fuqinë e lirë punëtore
1 2 3 4 5 6 7
Kryesisht bazuar në produkte dhe procese unike dhe resurset natyrore

8.02 Në vendin tuaj sa e gjerë është prezenca e kompanive në zinxhirin e vlerës?
E ngushtë, përfshirë në hapa individualë 1
2 3 4
5 6 7
E gjerë, prezente në
të gjithë zinxhirin
në zinxhirin e vlerës (p.sh. ekstraktimi i
e vlerës (p.sh.
përfshirë prodhimin dhe marketingun
resurseve dhe prodhimi)
distribuimin,
dizajnin, etj.)
Në vendin tuaj në çfarë mase kompanitë vendore komandojnë distribuimin
ndërkombëtar të produkteve të tyrë?
Aspak

Në masë të madhe

8.04 Në vendin tuaj sa të sofistikuara janë proceset prodhuese?
Aspak – prodhimi përdor procese të punës intensive 1 2 3 4 5 6 7
Shumë – prodhimi përdor teknologjitë më të fundit
8.05 Në vendin tuaj kush mban pozita menaxheriale (senior management) në
kompani?
Zakonisht të afërmit ose shokët, pa meritë
1
2
3
4 5
6
7
Menaxherë profesionalë, të zgjedhur në bazë të meritës dhe kualifikimit
8.06 Në vendin tuaj në çfarë mase menaxhmenti i lartë delegon autoritet tek vartësit
e tyre (punëtorët)?
Aspak

Në masë të madhe

8.07 Në vendin tuaj në çfarë mase është menaxhmenti përgjegjës ndaj investitorëve
dhe bordit të drejtorëve?
Aspak

Në masë të madhe
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8.08 Në vendin tuaj sa i trajtojnë mirë kompanitë konsumatorët?
Dobët – kryesisht indiferente ndaj
1 2 3 4 5 6
7 kënaqësisë së
konsumatorëve
Jashtëzakonisht mirë – iu përgjigjen shpejt konsumatorëve dhe synojnë mbajtjen e tyre
Inovacioni është proces përmes së cilit krijohet njohuria dhe idetë dhe këto të fundit sillen
me sukses në treg.
8.09 Në vendin tuaj në çfarë masë kanë kapacitet kompanitë për të sjellë inovacion në treg?
Aspak

Në masë të madhe

8.10 Në vendin tuaj në çfarë mase kompanitë investojnë në kërkim dhe zhvillim
(R&D)?
Nuk investojnë aspak

Investojnë shumë

8.11 Në vendin tuaj sa janë të suksesshme kompanitë në përdorimin e marketingut
për të diferencuar produktet dhe shërbimet e tyre?
Aspak të suksesshme
Jashtëzakonisht shumë të suksesshme
8.12 Në vendin tuaj në çfarë mase i inkurajojnë kompanitë punëtorët e tyre në
gjenerimin e ideve të reja?
Aspak
Në masë të madhe
8.13 Në vendin tuaj në çfarë mase kompanitë i shndërrojnë idetë e tyre në produkte,
shërbime dhe modele biznesore, të suksesshme komercialisht?
Aspak

Në masë të madhe

8.14 Në vendin tuaj në çfarë mase bashkëpunojnë njerëzit dhe sa i ndajnë idetë e tyre
brenda kompanisë?
Aspak

Në masë të madhe

8.15 Në vendin tuaj, në çfarë mase i përvetësojnë kompanitë idetë e tyre biznesore që
shfaqin risk?
Aspak

Në masë të madhe

8.16
Në vendin tuaj sa të suksesshme janë kompanitë vendore në krijimin e brendit
ndërkombëtar?
Aspak të suksesshme
Jashtëzakonisht të suksesshme
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8.17 Në vendin tuaj në çfarë mase rriten shpejt kompanitë e reja me ide inovative?
Siguria
9.01 Në vendin tuaj në çfarë mase i imponon kostot e biznesit, kërcënimi për
terrorizëm?
Në masë të madhe, imponon kostot e biznesit
1234567
Aspak nuk shkakton kosto
9.02 Në vendin tuaj në çfarë mase rastet e krimit dhe dhunës i imponojnë (vendosin)
kostot e bizneseve?
Në një masë të madhe

1

2 3

4

5 6 7

Aspak nuk shkakton kosto
9.03 Në vendin tuaj në çfarë mase imponon kostot e bizneseve krimi i organizuar
(p.sh. shantazh orientuar nga mafia)?
Në një masë të madhe

1

2 3

4

5 6 7

Aspak nuk shkakton kosto
9.04 Në vendin tuaj në çfarë mase shërbimet policore mund të mbështeten në
zbatimin e ligjit dhe rendit?
8.7

Aspak
X. Qeverisja

Në një masë të madhe

10.01 Sa efektiv është procesi legjislativ në vendin tuaj?
Aspak efektiv – është i bllokuar 1 2 3 4 5 6 7
Jashtëzakonisht efektiv – ligjvënësit mund të arrijnë marrëveshje në kohën e duhur
10.02 Në vendin tuaj sa efiçiente është qeveria në sigurimin e të mirave dhe
shërbimeve publike?
Jashtëzakonisht joefiçiente

Jashtëzakonisht efiçiente

10.03 Në vendin tuaj sa efiçiente janë sistemet ligjore dhe ato gjyqësore për
kompanitë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve?
Jashtëzakonisht joefiçiente
Jashtëzakonisht efiçiente
10.04 Në vendin tuaj sa është e lehtë për bizneset private të sfidojnë veprimet apo
rregullativat e qeverisë përmes sistemit ligjor?
Jashtëzakonisht vështirë
Jashtëzakonisht leht
10.05 Në vendin tuaj në çfarë mase është në gjendje qeveria që të sigurojë një mjedis
stabil politik për të bërë biznes?
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Aspak
8.8

Në masë të madhe

Arsimi dhe Kapitali Njerëzor
11.01 Në vendin tuaj sa i plotëson sistemi i edukimit nevojat e një ekonomie
konkurruese?
Aspak

Jashtëzakonisht shumë

11.02 Në vendin tuaj si i vlerësoni pikat e mëposhtme?
Jashtëzakonisht dobët ndër më të këqijat në botë
a. Kualiteti i shkollave fillore
b. Kualiteti i edukimit rreth shkencës
c. Kualiteti i shkollave të biznesit Shkëlqyeshëm – ndër më të mirat në botë
11.03 Në vendin tuaj, sa janë të disponueshme shërbimet e trajnimeve profesionale
(të kualitetit të lartë)?
Aspak
Jashtëzakonisht të disponueshme
11.04 Në vendin tuaj, në çfarë mase përdoret interneti në shkolla, për arsye të të
nxënit?
Aspak
Në masë të madhe
11.05

Në vendin tuaj, si e vlerësoni cilësinë e institucioneve për kërkime shkencore?
Jashtëzakonisht dobët 1 2 3 4 5 6 7
Jashtëzakonisht mirë – ndër më të mirat
Jashtëzakonisht ndër më të këqijat në botë

11.06 Në vendin tuaj, në çfarë mase mund të gjejnë kompanitë njerëz me shkathtësitë
e duhura për vendet e tyre të punës?
Aspak
Në masë të madhe
11.07 Në vendin tuaj, në çfarë mase është e ndërlidhur pagesa me aktivitetin e
punonjësit?
Aspak
Në masë të madhe
11.08 Në vendin tuaj, në çfarë mase investojnë kompanitë në trajnime dhe zhvillim të
stafit (punonjësve)?
Aspak
Në masë të madhe
11.09 Në vendin tuaj, në çfarë mase lejojnë rregullativat rekrutimin dhe pushimin nga
puna të punëtorëve në mënyrë fleksibile?
Aspak
Në masë të madhe
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11.10 Në çfarë mase i mban vendi juaj njerëzit e talentuar?
Aspak – më të mirët shkojnë jashtë vendit
1 2 3 4 5 6 7
Në masë të madhe – më të mirët vazhdojnë dhe ndjekin mundësitë brenda vendit
8.9

Shëndeti
12.01 Në vendin tuaj, sa është i qasshëm kujdesi shëndetësor për të gjithë individët?
I limituar – vetëm më të privilegjuarit
1 2 3 4 5 6 7
I përgjithshëm – të gjithë kanë qasje kanë qasje
12.02 Në vendin tuaj, si e vlerësoni cilësinë e kujdesit shëndetësor (publik dhe privat)
që iu ofrohet qytetarëve të zakonshëm?
Jashtëzakonisht i dobët
1 2 3 4 5 6 7
I
shkëlqyeshëm
12.03 Në vendin tuaj, në çfarë mase mungesat në lidhje me shëndetësinë, ndikojnë në
biznese (duke konsideruar sëmundjet e komunikueshme dhe ato të
pakomunikueshme)?
Aspak
Në masë të madhe

8.10 XIII. Udhëtimet dhe Turizmi
13.01 Sa është prioritet i lartë për qeverinë e vendit tuaj, zhvillimi i industrisë së
turizmit?
Aspak prioritet

Prioritet i lartë

8.11 . Mjedisi
14.01 Si e vlerësoni rreptësinë e rregullativave mjedisore të vendit tuaj?
Jashtëzakonisht i dobët –
1 2 3 4 5 6 7
Një nga më të rreptit nga më të këqijat në botë
14.02 Në vendin tuaj, si e vlerësoni cilësinë e mjedisit natyror?
Jashtëzakonisht e dobët –
1 2 3 4
Një nga më të mirat nga më të këqijat në botë

5

6

7

14.03 Në vendin tuaj, si e vlerësoni zbatimin e rregullativave mjedisore?
Jashtëzakonisht i dobët –
1 2 3 4 5 6 7
Një nga më të rreptit nga më të këqijat në botë
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8.12 XV. Rreziqet
15.01 Nga lista e mëposhtme ju lutem zgjedhni pesë nga risqet globale që ju mendoni se do
të jenë problem për të bërë biznes në vendin tuaj në 10 vitet e ardhshme:
Luhatja e cmimeve të aseteve (pasurive),
Humbja e biodiversitetit dhe dështimi i ekosistemit,
Migrimi i pavullnetshëm në shkallë të madhe,
Sulmet kibernetike,
Mashtrimet apo vjedhjet e të dhënave,
Deflacioni/Ulja e çmimeve,
Tronditja nga cmimet e energjisë,
Ngjarjet ekstreme të motit,
Dështimi i infrastrukturës,
Dështimi i qeverisjes vendore,
Dështimi i planifikimit urban,
Kriza fiskale,
Kriza e ushqimit,
Tregtia e paligjshme,
Konflikti ndërshtetëror,
Shkatërrimi i infrastrukturës,
Armët e shkatërrimit në masë,
Katastrofat mjedisore artificiale (të krijuara nga njeriu),
Keqpërdorimi i teknologjisë,
Katastrofat natyrore,
Jostabiliteti i thellë social (shoqëror),
Përhapja e sëmundjeve infektuese,
Dështimi i përshtatjes me ndryshimet klimatike,
Kollapsi shtetëror apo krizat,
Sulmet terroriste,
Dështimi i mekanizmave dhe institucioneve financiare,
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Kriza e ujit,
Papunësia,
Inflacioni/Rritja e cmimeve pamenaxhueshëm.
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